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АНИҚ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДАГИ АЙРИМ МЕТОДИК МУАММОЛАР
ҲАҚИДА
Артиқов Абдуқаҳҳор
Андижон давлат университети физика-математика фанлари номзоди, доцент
Аннотация. Мақолада аниқ фанларни ўқитишдаги айрим методик муаммолар ва
уларни бартараф этиш борасидаги муаллифнинг хусусий фикр-мулоҳазалари баён
қилинган. Кўп йиллик педагогик фаолият натижаларига асосланган ушбу мулоҳазалар
муаллифнинг хусусий хулосалари бўлсада, улар классик педагогларнинг фикрларига
асосланган.
Калит сўзлар: алфивит, методик, педагогик, математика, геометрия, физика,
информатика, тенгламалар.
О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ В ОБУЧЕНИИ
СПЕЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ
Абдукахор Артиков Андижанский государственный университет
кандидат физико-математических наук, доцент
Аннотация. В стате изложены некоторые собственные представления и выводы по
поводу решения некоторых проблем в преподавании точных наук в средней
общеобразовательной школе. Несмотря на то что, хотя идея и частные выводы
принадлежит автору, они основаны на многолетний опыт автора и теориям классиков
педагогической науки.
Ключевые слова: алфавит, методика, педагогика, математика, геометрия,
физика, информатика, уравнения.
ABOUT SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TEACHING SPECIAL
SCIENCES
Abdukahor Artikov Andijan State University
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
Annotation: The article outlines some of its own ideas and conclusions regarding the
solution of some problems in the teaching of the exact sciences in a secondary school. Despite the
fact that although the idea and particular conclusions belong to the author, they are based on the
author’s many years of experience and the theories of the classics of pedagogical science.
Keywords: alphabet, methodology, pedagogy, mathematics, geometry, physics, computer
science, equations.
Маълумки савод чиқармасдан туриб, мустақил бирор ёзма маълумотни ўқиб
ёки ўрганиб бўлмайди. Бошқача қилиб айтганда, алфавитни билмаган одам учун
ёзма маълумотни ўқиш катта муаммо ҳисобланади. Худди шу каби фанларнинг
алфавитини, асосини (ёки предметини) билмасдан туриб, уларни ўрганиш ҳам
ўқувчиларга катта қийинчиликлар туғдиради.
Шу жиҳатдан ўз навбатида фанларнинг алифбоси (алфавити) нима- деган
савол туғулади. Афсуски бу саволга доим ҳам тўғри ва тўла қаноатланарли жавоблар
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бериб бўлмайди. Масалан, ўзбек тилининг алифбоси лотин ёзувига асосоланган янги
ўзбек альфавити эканини биламиз, лекин, математика, геометрия ёки физиканинг
альфавити нима-деган саволга жавоб бериб кўрингчи. Бу фанларда бир вақтнинг
ўзида лотин, қадимги грек, Кирилл ва бошқа алфавитлардан деярли бир хил
имкониятда фойдаланилади. Аммо бу алфавитларнинг ҳарфлари тенгламалар ва
формулаларда ёрдамчи белгилар ёки катталиклар сифатида қўланилади ва муайян
қонуниятларни ифодалаш имкониятларини беради.
Математиканинг энг содда ва асосий тушунчаларини эслаб кўринг. Бу ўринда
аввало биз ўзимизга савол бериб кўрайлик.
Математиканинг алифбоси нима? Бу саволни кимдир нотўғри қўйилган-деса,
кимдир жуда ўринли-деб тасдиқлайди. Фанларнинг ҳам алифбоси борми?-деб савол
қўювчилар ҳам бирталай. Биз математикани ўргатишни бошлаганимизда нимадан
бошлаймиз? Умуман фан асосларини ўргатишда ўқувчининг эҳтиёжидан келиб
чиқамизми ёки ўша “эҳтиёжни” ҳисобга оламизми? Ёки ўрта-умумий таълимнинг
мажбурийлигидан келиб чиқамизми? Бутун фикримиз ўқув дастури ёки ўқув
қўлланмасидаги бир соатлик муайян бир мавзуни тезроқ “ўтиб чиқиш”да бўлиб
қолмаябдимикин? Бугунги мактаб ўқувчиси эмас, балки олий таълим талабаси ҳам
математика нима беради? Нимага керак? Нима учун уни ўрганамиз?-деган
саволларга ўринли жавоб беролмаябдику.
Келинг шу ўринда математиканинг энг асосий, муҳим жиҳатларига тўхталиб
кўрайлик. Масалан, математик тушунчалар: 1 дан 9 гача бўлган сонлар ва нолнинг
комбинацияларидан ҳосил бўлувчи кўп хонали сонлар, ёки y=f(х), y=Sinх, y=Cosx, y=
lg х,

+

каби тенгламаларни кўришлари билан, ёки ўқитувчи доскага

ёзишни бошлаши билан ўқувчиларнинг кўпчилиги бу тушунчалар ва тенгламаларга
жуда “мураккаб” нарсалар сифатида муносабатда бўладилар. Агар ўрганиш нуқтаи
назаридан қарасак “бу нарсаларни ўрганиш жуда оғир ёки қийин”- деб ўйлайдилар.
Шу хулоса билан ёндашган ўқувчилар учун алабатта математика “оғир” фан
сифатида нотўғри тасаввур (таъсурот) қолдиради. Натижада уларнинг деярли
кўпчилигида “бу нарсаларни мен ўргана олмайман”- деган хулоса ҳукмрон бўлиб
қолади[1-3].
Геометриянинг алифбоси нима? - ва ҳ.к. Биз доимо “фарзандларимиз ёки
шогирдларимиз фанларни ўрганишда жуда кўп қийналишади”-деган иборани
ишлатамиз, аммо “нима учун шундай”?- деган саволга эса, доим тўла жавоб топа
олмаймиз. Аслида ўқувчиларнинг геометрик тасаввурлари бошқа кўплаб
тасаввурларидан кўра яхшироқ ривожланган бўлишига қарамасдан, геометрияни
ўрганишлари деярли жуда қийин кечади. Геометрияни ўрганишнинг бош алифбоси
нимада? Гарчи кўпчилик геометриянинг луғавий маъносини англатувчи “ер ўлчаш”
-маъносини англаб олишда деб ўйласаларда, аслида моҳият тамоман бошқа ерда
яширинган эмасмикин? Геометриянинг луғавий маъносини англатувчи ер ўлчаш
маъносини деярли 95 фоиз ўқувчи ёд биладилар, аммо энг содда геометрик
тушунчаларни, координаталар системаларини биладиган ёки тушунадиган
ўқувчиларнининг улушини фоизларда баҳолашга биз ҳозирча жуда ожизлик
қиламиз. Бу ўринда учбурчакларнинг ўхшашликларига доир маълумотларни
ўқитишнинг айрим жиҳатларинигина эслашнинг ўзи етарли деб ўйлайман.
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Масалан, учбурчакларнинг ўхшашлиги ҳақида мавзу бошланишида ўқитувчи
дарсликка асосланиб, иккита ёки учта ўхшаш учбурчакни доскага чизади ва уларни
АБC ва А’Б’C’ ва ҳ.к. ҳарфлар билан белгилаб, уларнинг ўхшалик аломатларини
гапира бошлайди. Аммо шуни такидлаш жоизки, ҳеч қайси дарсликда ўхшаш
учбурчакларни адаштириб юбормаслик учун уларнинг бурчакларини юқоридаги
ҳарфлар билан белгилаб олишнинг асл мақсади батафсилроқ баён қилинмайди.
Ўқувчиларни эса ўша учта, олтита ёки 3n та ҳарфлар (штрихлар) чўчитиб қўяди.
Шунча ҳарфлар билан белгиланган бундай “мураккаб” нарсани уларнинг кўпчилиги
ўрганишни мақсад қилиб ололмайдилар. Аксинча “шунча ҳарфлари кўп мураккаб
нарсани” мен ўргана олмайман - деган фикр билан қолиб кетадилар. Натижада
ўқитувчи қанча уста методист бўлмасин, қандай методдан фойдаланмасин, бундай
ўқувчиларни фанга қизиқтириб бўлмайди. Худди шу каби геометриянинг инсон
ҳаётидаги аҳамияти ва пайдо бўлиши ер ўлчаш эҳтиёжи билан боғланади. Тарихан,
луғавий нуқтаи-назардан бу балки тўғридир.
Аммо
фаннинг моҳиятини
тушунишда ҳам бу мулоҳаза жуда самарали ҳисобланади.
Масалан, қуйидаги
A
A’
A’’
A’’’
B
C
B’
C’
B’’
C’’ B’’’
C’’’
n(4) та учбурчак берилган бўлсин. Улар ўхшаш, аммо каталиги-ўлчамлари билан
бир-бирларидан фарқ қиладилар.
Дарсликларда, юқорида таъкидланганидек, тўғридан-тўғри
АБC, А’Б’C’,
А’’Б’’C’’ ва ҳ. к. учбурчаклар ўхшаш учбурчаклар бўлиб-деган ибора билан уларнинг
барча хоссалари ва миқдорий катталиклари изоҳлаб кетилаверади. Нимага учта
ҳарфларни олдик ва нима учун уларга штирихлар қўйганлигимиз ҳақида ҳеч қандай
изоҳ берилмайди.
Бу жуда содда ҳолат, аммо ўқувчининг хаёлида ҳарфларнинг комбинациялари
ва штирихлар мураккабликни келтириб чиқаради. Шу ҳолатда аввало ўқувчиларга
қуйидаги муаммоларни қўйиб кўрайлик-чи. Уларни бир-бирлари билан
алмаштириб юбормаслик учун нима қилиш керак? Ҳар бирини қандайдир йўл
билан белгилаш керак. 1 дан n гача номерлаб чиқайликми? Бу йўл тўғридир, аммо
уларнинг ўлчамлари бўйича фарқлашда бу йўл тўла ёки батафсил маълумот бера
олмайдику. Кўп изоҳ керак бўлади. АБC, А’Б’C’, А’’Б’’C’’ ва ҳ.к.– штрихлардан
фойдалансакчи? Бу муаммо дарҳол ечилади. Ана гап нимада, демак шундай учта
ҳарф ва штрихдан фойдаланиш энг самарали бўлиши, чалкашликдан сақланиш
имконини яратиб бериши ўқувчига тушунтирилади, аниқроғи муаммони ечиш
давомида ўқувчиларнинг ўзлари шу хулосага келадилар. Натижада энг ёмон
ўзлаштирадиган ўқувчига ҳам кўплаб символлар ва ҳарфлардан фойдаланишнинг
асосий мақсади тушунарли бўлиб боради.
Донецклик машҳур новатор педагог, метематика фани ўқитувчиси В. Ф.
Шаталов дастлаб бурчакларни уч хил рангларга бўяшни таклиф қилади. Ўқувчилар
моҳиятни тушуниб етганларидан кейин эса, ҳарфлар билан белгилашга ўтади. Бу
моҳир педагогнинг тажрибаларида бу ҳолат узоқ давом этмайди [4-6]. Деярли барча
ўқувчилар гап нимада эканлигини биринчи тушунтиришдаёқ англаб етадилар.
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Бошланғич синф ўқитувчиси, академик Ш.А.Омонашвили ва қатор новатор
педагогларнинг машғулотлари ҳам ўқувчини тўла фаоллашуви билан ўтади [7-10].
Уларнинг ўқувчиларида доимий “машғулотлар режасидан илгарилаб кетиш”
ҳолати кузатилади. Ўқувчилар машғулотларга олдиндан тайёр бўлишади. Ўқитувчи
етакчи ёки ўргатувчи эмас, кузатувчи ёки маслаҳат берувчи ролини ўйнайди.
Худди шундай ҳолни информатика, физика ва бошқа аниқ фанларни
ўқитишда ҳам кузатамиз. Натижада “ўқувчилар мени фанимга қизиқишмайди”деган шикоятларни анча тажрибали ўқитувчилардан ҳам эшитамиз. Агар
математика (арифметика) дарсликларида сонлар нима учун кераклиги, тенгламалар
инсонларга нима учун керак, улар нима бера олади, деган саволларга методик
жавоблар берилганда эди. Бу мулоҳазалар, бироз бўлсада изоҳлаб, тушунтирилиб,
ундан кейин мавзулар ёритилганда эди, ўқувчилар мураккаб сонларни,
тенгламаларни, турли фигураларнинг юзаси,
ҳажми каби параметрларини
ўрганишлари ва тушуниб олишлари осон кечар эди. Улар ҳарфларни кўплигидан ва
тенгламалар, формулаларнинг мураккаблигидан чўчимаган бўлар эдилар.
Жумладан ҳар бир ўқувчи ёки инсон 1 дан 9 гача бўлган сонлар ва 0 нинг
комбинацияларидан бирор нарсанинг кўламини баҳолашда фойдаланишларини
тушуниб олишлари муҳимроқдир. Шундан сўнг бу сонлар устида тўрт амал ҳам, кўп
сонлар ҳам, уларнинг турли ифодаланишлари ва номланишлари ҳам уларни
чўчитмайди ва ҳайрон қолдирмайди. Бу нарасаларга ҳаётий эҳтиёж сифатида
қарашга ва ўрганишга кўникадилар. Ҳеч бўлмаганда 1 дан 9 гача бўлган сонлар ва 0
нарсаларнинг кўламини баҳолашда фойдаланиладиган (қўлланиладиган) араб
рақамлари эканлиги алоҳида изоҳланиши керак. Уларнинг комбинацияларидан
ихтиёрий миқдорни, кўламини баҳоловчи сонларни олишни тушуниб олишлари
муҳимдир. Масалан бир – 1 , ўн – 10 ёки миллион – 1000000 (106) ва ҳ.к.
Тенгламалар эса, аслида мураккаб бўлган, у ёки бу жараён ёки ҳодисаларда
ўлчанадиган, ўлчаб бўлмайдиган, ёки ўлчаниши жуда қийин бўлган катталикаларни
муайян қонуниятли боғланишларини ифодалашини қатъий тушинтиришдан
бошлаш керак деб ўйлаймиз.
Бу боғланишлар, қонунлар ёки қонуниятларни ифодалаши тўла изоҳланиши
керак. Масалан: y=f(х)-тенглама ҳар қандай жараёнлар учун ҳаракатнинг умумий
функционал боғланишининг тенгламасини, y=Sin х ва y=Cos х ифодалар тебранма
ҳаракатнинг тенгламалари эканлигини, y= lg х тебранишларнинг сўниши
жараёнини ифодалашини ва масштабларни қисқартириш имконларини беришини,
+

ҳаракатнинг умумий дифференциал тенгламаси эканлигини,

(
) ва ҳоказоларни аниқ тадбиқларини тушунтириб борилса, мақсадга
мувофиқ бўлар эди. Ёки Aij тензор ёки Mij матрицалар ҳақида гапирганда, уларнинг
элементлари нима? Бундай катталиклар нимани ифодалайди ва нимага улардан
фойдаланамиз? Каби саволларни қўйиб, уларни изоҳлаб, тушунтириб қўйиш зарур.
Бунинг учун кўп вақт кетмайди. Аммо бундай мулоҳаза ва изоҳлар дарслик ва
қўлланмаларда учрамайди. Уларни етказиш эса ўқитувчиларнинг зиммасига
юклатилади. Тажриба ва малакалари ҳали тўла шаклланиб улгурмаган ёш
педагоглар эса анчагина қийинчиликларга дуч келадилар. Вектор тенглама ҳақида
гапира бошласангиз талабалар ҳайрон бўлиб қоладилар. Бу нимаси, скаляр
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катталиклардан тузулган тенгаламани эшитганмиз, аммо вектор тенглама нима? –
деб савол беришади. Ахир ўқувчи ва талабалар ечаётган ёки фойдаланаётган
тенгламаларнинг кўпчилиги вектор катталиклар қатнашаётган, вектор тенгламаларку. Ўқув гуруҳини А, Б, Ф1, 2Ф2, ёки ФЕ деб белгилаганда гўёки матрицалар назарда
тутулади-ку. Талаба мен 2Ф ёки 2А гуруҳда ўқийман дегандаёқ n- та талабадан
ташкил топган “матрица”ни тилга оладику. Ўқувчи ва талабаларга бундай муракаб
функцияларни, операторларни тушунтириш учун энг осон ва уларга яқин, одатий
бўлган мисоллар эмасми. Бугунги кунда биз ўқитувчилар, қандай қилиб
машғулотларимиз самарадорлигини оширамиз?-деган тўғри саволни ўртага
ташлаябмиз, аммо таълимдаги муаммоларни тўла ўрганиб бўлганимиз йўқ.
Таълимдаги ҳар бир муаммо чуқур ўрганилиб, унинг сабаблари бартараф қилинмас
экан, ўқиш ва ўқитиш жараёнининг самарадорлигини оширишимиз жуда қийин
кечади. Ўқитувчи ва ўқувчилар учун аввало дарслик ва ўқув қўлланмалар ва
уларнинг методик кўрсатмалари-йўлдошлари мукаммал ёзилган бўлиши керак. Акс
ҳолда бутун методик, илмий, луғавий ва ҳоказо муаммоларни ҳал этиш ўқитувчи
зиммасида қолиб кетаверади.
Бу мулоҳазаларга муҳтарам устозларимиз-ўқитувчиларга осонроқ ўргатиш
нуқтаи назаридан ва ўқувчиларимизга эса, осонроқ ўрганиш нуқтаи назаридан
ёндошган ҳолда ўйлаб кўришларини таклиф қиламиз [11(17-18 боблари)].
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